STRUCTURED ABSTRACT
Much can be said about the reading act. When you are reading, only written text is understood much more than reading and there are different types of reading visual reading, screen reading, etc. whatever reading is meant by reading, the reading action is two dimensions (Güneş, 2013) ; process size and interaction dimension. The first stage of the process is realized with visualization in the process dimension, attention is paid to what is read with understanding, in the phase of mental construction, selected information, thoughts are examined, then understanding, sorting, classifying, establishing relationships, arranging, interrogating, evaluating etc. passed through mental processes.
Having the metacognitive skills will enable one to be an individual who can control and control himself in every way. Metacognition is important in all disciplines for this reason, but it is even more important in terms of the individuals who are trained in the field of education. Because educated individuals have to acquire these skills as well as the students they are responsible for when they practice these skills. Taking, processing, changing the form and content of the information, storing it and using it when necessary are the behaviors aimed to gain students in the training activities. This process will be successful if the individual
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Volume 13/19, Summer 2018 who is operating in a healthy manner and it will know the best shortcut and the healthiest way to achieve this success. The ability to do all of this can in fact be seen as the ability to develop a strategy against every incident and situation. The strategy word in the reading act is the approach of the reader. Reader; for the purpose of reading the text to read, the time to read, the approach to read the text according to the medium that you read. These approaches are important in determining and planning to read before, during and after reading. Okuman is strategic; time and labor, as well as the economic value of human-related elements that are invaluable. It is the awareness of the interest, needs and desires which are meant to recognize oneself during the reading act. E.g; what you need to read when you are preparing to cook is not what you eat but what you need to make your meal.
Some of the studies on metacognitive reading examine the level of metacognitive reading of students. In these studies, researchers determined the metacognitive reading levels of students depending on some variables. There are many studies in the literature on reading, reading strategies and metacognitive issues; but studies on metacognitive reading strategies are limited.
Purpose
The aim of the study was to determine the level of metacognitive awareness of the reading strategies of the undergraduate students in Turkish education in the study; 1. How is the metacognitive awareness of reading strategies of Turkish education undergraduate students? 2. Does the level of reading strategies taught by undergraduate students in Turkish cause a change in metacognitive awareness? 3. Does Turkish education have any differences in the metacognitive awareness of the gender reading strategies of undergraduate students? answers were searched.
Method
In the study, awareness of metacognitive reading strategies according to gender and class variables of undergraduate students of Turkish education was determined and described and for this reason relational scanning model is used from descriptive scanning models.
In the study, the research universities are Turkish undergraduate students, the sample of Turkey to the west of a university education in the Turkish education 1st, 2nd, 3rd, and 4th year undergraduate students are created.
In the study, data were collected by Mokhtari and Reichard (2002) and transferred to Turkish by Öztürk (2012) and validity and reliability studies Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri used. The measuring instrument used in the study is also a five-point Likert type measurement. Never or almost never 1,00-1,79, rarely 1, 80-2,59, occasional 2,60-3,39, usually 3,40-4,19 , always or almost always 4,20 -5.00.
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Finding
The level of metacognitive awareness of reading strategies of Turkish teachers is generally at the level. Turkish teacher candidates have become the most common problem-solving strategies they have become aware of from the sub-dimensions of metacognitive reading strategies.
There is no meaningful difference in terms of general reading strategies, problem solving strategies, supporting reading strategies and total panda gender variable according to the opinions of students of Turkish teaching department regarding their awareness of metacognitive reading strategies. Gender variation is not an important determinant in Turkish pedagogical students' perceptions of metacognitive reading strategies. Ateş (2013) ; in the study she performed with university students studying in different departments, the general reading strategy scores showed a statistically significant difference in favor of female students according to the gender variable in their averages.
Turkish teacher education students' perceptions of metacognitive reading strategies differ according to class levels, in total, in problem solving strategies and in support of reading strategies. There is no meaningful difference in general reading strategies, which is a subdimension of awareness of metacognitive reading strategies, compared to the classes. Parental reading strategies of Turkish teachers differ according to class variables they read in strategies other than general reading strategies, this indicates that the class variable is a determining factor in the awareness of Turkish teachers about metacognitive reading strategies. It can be interpreted that as the class level increases, the level of the Turkish education students increases in the metacognitive reading strategies and the education they receive increases their confidence.
Conclusions and Suggestions
The results of the study to determine whether the attitudes of the students in the field of Turkish education differ in terms of class and gender variables in relation to metacognitive reading strategies are as follows.
1. According to the results of analysis, reading strategies of Turkish teachers are generally "level" in the subscale levels of metacognitive awareness, supporting general reading strategies, problem solving strategies and reading strategies. The highest awareness is "problem solving strategies" and the lowest awareness is "general reading strategies". It is understood that students are more consciously approaching the text when approaching a daily or ordinary manuscript that is more unconscious and approaching a problem requiring solving problems. This suggests that students have a misconception that they are confronted with problems in thinking processes that provide metacognitive thinking and reading. Karasakaloğlu, Saraçoğlu ve Yılmaz Özelçi (2015) a different critical reading scale and Turkish educational students' analytical and pragmatic assessment of metacognitive reading strategies have found that students use these strategies at a generally average level. Durkan ve Özen (2018) found that classroom teachers frequently use metacognitive reading strategies throughout their reading, reading, reading, and reading assessments in reading activities. Volume 13/19, Summer 2018 2. According to the grade level, Turkish education department's awareness about metacognitive reading skills is increasing. It can be said that the greatest change in the total number of students was between the 2nd and 3rd grade students, and the reason for this was the effect of the Reading Techniques I: Reading Education course in the 3rd grade on the students' awareness about reading. Another reason is that as the class level of the students increases, the level of cognitive awareness increases. "After Flavell's pioneering work and conceptualizations, many studies have focused on the upper memory of children when research into metacognitive development began in the 1980s. In general, these researchers have shown that metacognitive knowledge and strategies are progressing lavishly on the basis of age " (Karakelle ve Saraç, 2010, 53) . The increase in the class level represents a progression by age, and the cognitive awareness of the students who are growing as age is also increasing by the contribution of the outside school. Yalız (2015) it was found out that the students' use of metacognitive reading strategies did not differ according to the class variable but they differed according to the sections. The data obtained in this study do not overlap.
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3. It has been observed that there is no significant difference in the levels of metacognitive reading strategies according to the genders of Turkish education students. This means that students can use their reading skills without gender discrimination. Yalız (2015) According to the gender variable, it was determined that students did not differ in their use of metacognitive reading strategies. This result coincides with the result obtained in the study.
4. It is expected and must be that the levels of metacognitive reading skills of Turkish teachers who are supposed to be competent to make teaching profession and even to gain all language skills to their students are at a "generally" level. It is important that they are planned, have the ability to organize, are active and have the ability to evaluate the results of the practices required by the teaching profession. Bağçeci and friends (2011) a strong correlation was found between students' academic achievement and metacognitive awareness. In particular, it would be beneficial for students with Turkish language teaching to work in general to increase metacognitive awareness for all students.
In this study, metacognitive reading strategies of students who were educated in the field of Turkish education were studied according to class and gender variables. Other studies on the subject can be carried out by taking into consideration the different demographic and social characteristics of the students and students who are trained in different disciplines. Thus, it can be determined that different demographic and social characteristics may affect metacognitive reading strategies. In addition, it is useful to have metacognitive reading strategies for students who are trained in different disciplines, so that the deficiencies can be eliminated by making comparisons.
Keywords: reading, upper cognitive reading strategies, Turkish education students.
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Giriş
İnsan, doğumundan ölümüne kadar olan süreçte tıpkı diğer canlılar gibi çevresi ile iletişim içerisindedir. İnsanı diğer canlılardan ayıran şey bu iletişim sürecinde kullandığı yollardır. Çünkü çevre ile iletişime geçişinde akıl ile hareket eden tek canlı insandır. İnsan aklı sayesinde kendisini ifade etmek için farklı yollar bulmuştur. Şüphesiz diğer canlıların da aralarında iletişim vardır ancak bu iletişim içgüdülere dayanan bir iletişim olmaktan öteye gitmemektedir. İnsan iletişim yolları olarak kendisini ifade etmek için konuşma ve yazmayı, başkalarını anlamak için ise okuma ve yazmayı kullanmaktadır.
Okuma eylemi ile ilgili olarak pek çok şey söylenebilir. Okuma denildiğinde sadece yazılı bir metni okumaktan çok daha fazlası anlaşılmaktadır ve farklı okuma türleri vardır; görsel okuma, ekran okuma vb. okuma ile kast edilen hangi tür okuma olursa olsun okuma eylemi iki boyutludur (Güneş, 2013) ; işlem boyutu ve etkileşim boyutu. İşlem boyutunda görme ile sürecin ilk aşaması gerçekleştirilmekte, anlama ile okunanlara odaklanılarak ihtiyaç duyulan ve istenen bilgiler belirlenilmekte, zihinsel yapılandırma sırasında belirlenen bilgiler, düşünceler gözden geçirilmekte, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, düzenleme, sorgulama, değerlendirme vb. zihinsel süreçler işletilmektedir. Güneş (2013) okumanın etkileşim boyutunu fiziksel ve zihinsel etkileşim şeklinde sınıflandırmıştır. Fiziksel etkileşim kitap, metin, resim, yazı, kâğıt, araç-gereç, ışık, ortam vb. ile etkileşimi; anlama boyutu ise metinden alınan bilgilerin zihinde işleme aşamalarını içermektedir. Okuma eylemi bir süreçtir, bu eylem nerede ve ne şekilde yapılıyor olursa olsun okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. Bu süreçte okuma eyleminde başarı sağlanması için okuma amacı ve şekline göre yapılması gerekenler vardır. Okuma eğitimi verenlerin bu süreçlere göre davranmaları ve öğrencileri de bu yolda yönlendirmeleri bireylerin okuduklarını anlamalarında ve kullanmalarında faydalı olacaktır. Herhangi bir işe başlarken yapılması gereken ilk şey amaç belirleyip planlama yapmaktır, daha sonra işi yapmak için harekete geçmek ve bu sırada işi az zamanda ve başarı ile tamamlamak için uygun araçlar kullanmak, işin tamamlanmasında sonra ise amaca ulaşılıp ulaşılmadığına dair değerlendirme yapmak gerekir. Okuma eyleminde de yapılması gereken budur. Okurun okuma eylemini niçin gerçekleştirdiğinin farkında olması onun okuma eyleminin sonunda başarılı olmasını sağlayacaktır.
"Üstbiliş hem düşünmenin temelinde yer almakta hem de düşünme becerilerinin tümünü içine almaktadır" (Demir ve Özmen Kaymak, 2011, 146) . Kişi herhangi bir işe başlarken, o işe başladıktan ve bitirdikten sonra yapacaklarını planlaması, düzenlemesi ve yeniden gözden geçirmesi üsbiliş becerileri ile ilgilidir. "Üst dil işlevi; konuşucunun kullandığı dil üstüne bilgi verdiği, onun bir ögesini açıkladığı durumlarda gerçekleşen işlevdir" (Kıran ve Kıran, 2001, 96) . Bu dilin kullanılma amacı verilen bilginin anlaşılmayacağı düşüncesi ile açıklama yapılmasıdır ve genellikle bilimsel metinlerde kullanılmaktadır. "Üstbilişsel yaklaşım, bireyin kendi düşünceleri hakkındaki düşüncelerinin nasıl oluştuğunu inceleyerek insan zihni hakkında daha kapsamlı bir model üretme teşebbüsleri olan bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bir araştırma alanı olarak üstbiliş ise, insan zihnini kendini izleyen ve denetleyen bir yapıyla birlikte kapsayabilecek ve insanı kendini düzenleyebilen bir sistem olarak yeniden ele alabilecek bir modelin olgusal zeminini oluşturmaktadır" (Karakelle ve Saraç, 2010, 53) . Üstbiliş becerisine sahip olmak, kişinin her konuda kendisini kontrol edip denetleyebilen bir birey olmasını sağlayacaktır."Üstbiliş (metacognition), en kısa tanımıyla, kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir" (Özsoy, 2008, 713) . Kendi düşünce süreçlerini kontrol edebilme bütün eğitim ve öğretim alanlanrında birey için önem arz etmektedir. "Üstbilişsel okuma stratejileri, okurun okuma sürecini nasıl planlayacağına, nasıl izleyeceğine, nasıl değerlendireceğine ve kendine verilen bilgiyi nasıl kullanacağına dair okurun kullandığı taktiklerdir" (Özen& Durkan, 2016, 571) . Çünkü eğitimci olarak yetişen bireyler bu beceriye sahip olmanın yanında bu beceriyi mesleklerini icra ettikleri sırada sorumlu oldukları öğrencilere de kazandırmak zorundadır. "Geleneksel bakış açısı ile
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Volume 13/19, Summer 2018 incelendiğinde öğrencilerin eğitim aldıkları süre boyunca başarıları üç boyutta değerlendirilir" (Yalvaç, Buğrahan vd., 2011, 2) . Bunlar bilişsel (cognitive), duyuşsal (affective) ve devinimsel (psychomotor) dir Bu boyutlardan bilişsel boyut aslında diğer iki boyuttaki başarıyı da etkileme gücüne sahiptir. Bilişsel alanda içselleştirimemiş bir bilgi veya becerinin duyuşsal ve devinimsel alanda ortaya konulması mümkün olamayabilir.
"Öğrenmeyi bilişsel açıdan inceleyen kuramlardan birisi olan bilgiyi işleme kuramı, insanın öğrenme sürecini bir bilgisayarın işleyişine benzetmektedir" (Özsoy, 2008, 723) . İnsan zihni bilgiye ulaşır, bunu alır, önceki bilgileri ile karşılaştırarak işler, biçimlendirir, içeriği düzenler, kaydeder, ihtiyacı olduğunda kullanır. Bu işleyiş bilgisayarlarda yazılım, insanlarda üstbiliş tarafından yapılmaktadır. Bilginin alınması, işlenmesi, biçim ve içeriğinin değiştirilmesi, saklanması ve gerektiğinde kullanılması süreci aslında eğitim faaliyetlerinde öğrenciye kazandırılması amaçlanan davranışlardır. Bu süreci sağlıklı bir şekilde işletebilen birey gereken durumların hepsinde başarılı olacaktır ve bu başarıyı sağlamak için en kestirme ve en sağlıklı yolu bilecektir. Bütün bunların yapılabilmesi demek aslında karşılaşılan her olay ve duruma karşı strateji geliştirebilme becerisi olarak değerlendirilebilinir. Okuma eyleminde strateji kelimesi ile kastedilen aslında okurun metne yaklaşımıdır. Okur; amacına, okuyacağı metnin türüne, okuyacağı süreye, okuduğu ortama göre metni okumak için yaklaşımlar belirlemektedir. Bu yaklaşımlar okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında okurun yapacaklarını belirlemesinde ve planlamasında önemlidir. "Üst-biliş stratejileri okuma öncesinde süreci planlama, okuma sırasında süreci izleme ve okuma sonrasında da süreci değerlendirme olarak iş görmektedir" (Çeliköz, 2018, 224) . Okumanın stratejik olması; zaman ve emek gibi her zaman parasal karşılığı olmadığı halde çok değerli olan insanla ilgili unsurların ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. "Bireyin stratejik okuma yapabilmesi için öncelikle kendisini tanıması gerekmektedir. Kendisini tanıyan okuyucu nerede, ne zaman, ne okuyacağını da rahatlıkla bilebilir" (Arıcı, 2012, 48) . Kendisini tanımakla kast edilen ilgi, ihtiyaç ve isteklerinin farkında olunmasıdır. Mesela; yemek yapmak için hazırlık yaparken okunması gereken şeyin yemeğin tarihçesi değil yemeğin yapılması için gerekenlerdir.
Cemiloğlu ve Uğur (2016); üstbilişsel okuma stratejilerinin bilişsel farkındalığa ve üst düzey beceriye ulaşabilmek amacıyla dört ayrı aşamada gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunların işe, ödeve veya projeye başlama, geliştirme ve tamamlama, tamamlananı gözden geçirilmesi şeklinde olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Aşamalar; planlama, düzenleme, denetleme ve değerlendirmedir. Genelde okuma becerisi özelde ise üstbiliş okuma becerisini kazanmak ve kazandırmak için bireye öğretilmesi gerekenler, planlama, düzenleme, denetleme ve değerlendirme süreçleridir ve bu süreçlerin işleyişi de önemlidir.
Üstbilişsel okuma ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümü öğrencilerin üstbilişsel okuma düzeylerini incelemektedir. Bu çalışmalarda araştırmacılar bazı değişkenlere bağlı olarak öğrencilerin üstbilişsel okuma düzeylerini belirlemişlerdir. Çöğmen ve Saraçoğlu (2010) Taraban, Kerr ve Rynearson'ın (2004) Üstbilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği adıyla oluşturdukları ölçeği Türkiye Türkçesine uyarlamışlardır. Çeçen ve Alver (2011) Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeylerini sınıf ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak incelemiştir. Karasakaloğlu, Karacaoğlu ve Özelçi (2012) Türkçe ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejisi, eleştirel düşünme tutumu ve motivasyonel-biliş ve biliş üstü yeterlikleri ile ilgili olarak cinsiyet ve kitap okuma oranı değişkenlerine göre çalışma yapmışlardır. Bozkurt ve Memiş (2013) ilköğretim beşinci sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmada okuduğunu anlama ve okuma motivasyonunu üstbilişselyönden incelemiştir. Akın ve Çeçen (2014) öğrencilerin üstbilişsel okuma düzeylerini ortaokulda sınıf seviyesine ve cinsiyete göre ele almıştır; Karabay (2015) yaptığı çalışmada eleştirel okuma eğitiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanmalarına ve medya okuryazarlıklarına etkisini araştırmıştır. Yalız (2015) öğrencilerin üstbiliş okuma stratejileri kullanmalarını farklı değişkenlerle sorgulamıştır. Volume 13/19, Summer 2018 Çetin (2015) Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma algıları arasındaki ilişkiyi incelemiş, kitap okuma alışkanlığı ile üstbilişsel okuma stratejileri kullanma algıları arasında olumlu bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Kana (2015) Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin üstbiliş okuma stratejilerini çeşitli değişkenlerle incelemiştir. Göçen Karaban, Altıntaş, Kabaran, Sidekli (2016) analitik ve holistik düşünme becerisine sahip sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejilerini incelenmişlerdir. Literatürde okuma, okuma stratejileri ve üstbiliş konularında yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır; ancak üstbilişsel okuma stratejileri ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır.
Araştırmanın Amacı
Araştırmada Türkçe eğitimi alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır Araştırmada;
1. Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıkları nasıldır? 2. Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin okudukları sınıf düzeyi okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıklarında değişikliğe sebep oluyor mu? 3.Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin cinsiyetleri okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıklarında herhangi bir farklılığa sebep oluyor mu? sorularına cevap aranmıştır.
Araştırma modeli
Çalışmada Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre üstbilişsel okuma stratejilerii ile ilgili farkındalıkları belirlenmiş ve betimlenmiştir. Çalışmada betimsel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. "İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve / veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir" (Karasar, 2009: 81) .
Evren ve örneklem
"Sosyal bilimlerde çoğu araştırma, evrenin tamamı yerine, evreni temsilen yansız olarak seçilen örneklem üzerinde gerçekleştirilir. Bu durumda araştırmacı, ihtiyaç duyduğu verileri örneklemden toplar. Ancak burada temel amaç, toplanan verilere dayalı olarak hesaplanan istatistiklerden hareketle evren hakkında tahminler yapmak ya da evreni bilmektir" (Büyüköztürk, 2009, 5) . Çalışmada araştırma evrenini Türkçe eğitimi lisans öğrencileri, örneklemini ise Türkiye'nin batısındaki bir üniversitede eğitim alan Türkçe eğitimi lisans 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileridir.
Veri toplama aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak Mokhtari ve Reichard'ın (2002) tarafından geliştirilip Öztürk'ün (2012) Türkçeye aktardıktan sonra geçerlik ve güvenirlik çalışması yaptığı Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri kullanılmıştır. "Katılımcıların tutum ve kanaatlerine dair verilerin elde edilmesi için kullanılan ölçeklere derecelendirme ölçekleri denir. Tutum ve kanaatleri doğrudan ölçme imkânı olmadığından belirlenen önermelere ve yargı ifadelerine derece esasına göre verilen tepkilerle bunların ölçülmesi yoluna gidilir. Bu ölçeklerin üç, beş ve yedi derece seçenekli türleri olmakla birlikte en çok kullanılanı beş dereceli seçeneği olan likert tipi ölçeklerdir" (Cebeci, 2010, 101) . Çalışmada kullanılan ölçme aracı da beşli likert tipi ölçektir. Asla ya da neredeyse hiç 1,00-1,79, nadiren 1,80-2,59, ara sıra 2,60-3,39, genellikle 3,40-4,19, daima ya da neredeyse her zaman 4,20-5,00 şeklinde derecelendirilmiştir. Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri genellikle düzeyindedir ve aritmetik ortalamaları toplamda ( X = 3.75), okuma stratejileri alt boyutlarından genel okuma stratejileri alt boyutunda ( X = 3,61), problem çözme stratejileri alt boyutunda ( X = 3,98), okuma stratejilerini destekleme alt boyutunda ( X = 3,71) şeklindedir. Türkçe öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejileri alt boyutlarından en çok farkındalık gösterdikleri problem çözme stratejileri olurken en az farkındalık gösterdikleri genel okuma stratejileri olmuştur. Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejileri farkındalıklarına yönelik görüşlerinin alındığı genel okuma stratejileri (t(.071)=. .944; p>.05)problem çözme stratejileri (t(-.930)=. .353; p>.05) okuma stratejilerini destekleme (t(-.625)= .533; p>.05) ve toplam puanda (t(-.551)=. .582; p>.05) cinsiyet değişkenine göre istatistiki açından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejileri farkındalıklarında cinsiyet değişkeni önemli bir belirleyici değildir. Ateş (2013) ; farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmasında ise genel okuma stratejisi puanları ortalamalarında cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine istatistiksel açıdan anlamlı fark bulmuştur. Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejileri farkındalıkları sınıf düzeylerine göre toplamda (F= 3.287; p<.05) , problem çözme stratejilerinde (F= 4.594; p<.05) ve okuma stratejilerini desteklemede (F= 4.259; p<.05) farklılaşmaktadır. Üstbilişsel okuma stratejileri farkındalıklarının bir alt boyutu olan genel okuma stratejilerinde ise sınıflara göre anlamlı bir farklılık (F=.1.496; p>.05) bulunmamaktadır. Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejileri okudukları sınıf değişkenine göre genel okuma stratejileri dışındaki stratejilerde farklılaşmaktadır, bu durum Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerine
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Volume 13/19, Summer 2018 ilişkin farkındalıklarında sınıf değişkeninin belirleyici olduğunu göstermektedir. Türkçe eğitimi öğrencilerinin sınıf seviyesi arttıkça üstbilişsel okuma stratejilerindeki düzeyin artması aldıkları eğitimin kendilerine olan güvenlerini arttırdığı şeklinde yorumlanabilir.
Sonuçlar
Türkçe eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejileri ile ilgili tutumlarının sınıf ve cinsiyet değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için yapılan çalışmanın sonuçları şu şekildedir.
1. Analiz sonuçlarına göre Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıkları toplamda, genel okuma stratejileri, problem çözme stratejileri ve okuma stratejilerini destekleme alt boyutlarında "genellikle" düzeyindedir. En yüksek farkındalık "problem çözme stratejileri" en düşük farkındalık ise "genel okuma Stratejileri"ndedir. Öğrencilerin günlük veya sıradan bir metne yaklaşırken daha bilinçsiz, problem çözmeyi gerektirecek bir metne yaklaşırken ise daha bilinçli olarak metne yaklaştıkları anlaşılmaktadır. Bu durum öğrencilerin üstbilişsel düşünme ve okumayı sağlayan düşünme süreçlerini problem ile karşılaştıklarında hayata geçirdiklerini göstermektedir. Karasakaloğlu, Saraçoğlu ve Yılmaz Özelçi (2015) farklı bir eleştirel okuma ölçeği ile Türkçe eğitimi öğrencilerinin analitik ve pragmatik açıdan üstbilişsel okuma stratejilerini değerlendirdikleri çalışmalarında öğrencilerin bu stratejileri kullanma düzeylerinin genel olarak ortalama düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Durkan ve Özen (2018) yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenlerinin okuma etkinliklerinde okumaya hazırlık, okuma sırası, okuma sonrası ve okuduğunu değerlendirme boyunca üstbilişsel okuma stratejilerini sıklıkla kullandıklarını tespit etmişlerdir.
2. Sınıf seviyesine göre Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin üstbilişsel okuma becerileri ile ilgili farkındalıklarının arttığı görülmektedir. Toplam puanda en büyük değişimin 2. sınıf ile 3. sınıf arasında yaşandığı, bunun sebebinin ise 3. sınıfta Anlama Teknikleri I: Okuma eğitimi dersinin öğrencilerin okuma ile ilgili olarak bilinçlenmesine etkisi olduğu söylenebilir. Bir başka sebep de öğrencilerin sınıf seviyesi arttıkça bilişsel farkındalık düzeylerinin artmasına bağlanabilir. Flavell, 80'li yıllarda üstbilişsel gelişme ile ilgili araştırmalar yapmış ve konu ile ilgili kavramları ortaya koymuştur. Daha sonra konu ile ilgili çalışmalar artmaya başlamıştır. "Genel olarak, bu araştırmacılar, üstbilişsel bilgilerin ve stratejilerinin yaşa bağlı olarak kayda değer şekilde ilerlediğini ortaya koymuşlardır" (Karakelle ve Saraç, 2010, 53) . Sınıf seviyesinin artması yaş olarak da ilerlemeyi temsil etmektedir ve yaş olarak da büyüyen öğrencilerin okul dışındaki çevrenin de katkısı ile bilişsel farkındalıkları artmaktadır. Yalız (2015) sınıf değişkenine göre öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini kullanmalarının farklılaşmadığını ancak bölümlere göre ise farklılaştığı tespit etmiştir. Bu çalışmada elde edilen verilerle örtüşmemektedir.
3. Türkçe eğitimi öğrencilerinin cinsiyetlerine göre üstbilişsel okuma stratejileri düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu durum da öğrencilerin cinsiyet ayrımı olmaksızın okuma ile ilgili yeteneklerini kullanabildiklerini ifade eder. Yalız (2015) cinsiyet değişkenine göre ise öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini kullanmalarının farklılaşmadığını belirlemiştir. Bu sonuç da çalışmada elde edilen sonuçla örtüşmektedir.
4. Öğretmenlik mesleğini yapacak ve hatta öğrencilerine bütün dil becerilerini kazandıracak yeterlikte olması beklenen Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin üstbilişsel okuma becerileri düzeylerinin "genellikle" düzeyinde olması beklenen ve olması gereken bir durumdur. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği planlı, organize etme yeteneğine sahip, aktif ve uygulamaların sonuçlarını değerlendirme yeteneğine sahip bireyler olmaları önemlidir. Bağçeci ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan bir çalışmada öğrencilerin akademik başarıları ile üstbilişsel farkındalıkları arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur. Özelde Türkçe öğretmenliği öğrencileri genelde ise bütün öğrenciler için üstbilişsel farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. Volume 13/19, Summer 2018 Öneriler Bu çalışmada Türkçe eğitimi alanında eğitim alan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejileri sınıf ve cinsiyet değişkenine göre ele alınmıştır. Konu ile yapılacak başka çalışmalarda farklı disiplinlerde eğitim alan öğrenciler ile ve öğrencilerin farklı demografik ve sosyal özellikleri göz önüne alınarak çalışmalar yapılabilir. Böylece farklı demografik ve sosyal özelliklerin üstbilişsel okuma stratejilerini etkileyip etkilemediği tespit edilebilir. Ayrıca farklı disiplinlerde eğitim alan öğrencilerin de üstbilişsel okuma stratejilerine sahip olması faydalı olacağından karşılaştırmalar yapılarak eksiklikler giderilebilir.
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